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ФАРҒОНА ВОДИЙСИ СУҒОРМА ДЕҲҚОНЧИЛИГИДА ҚОРАДАРЁНИНГ
АФЗАЛИКЛАРИ
Қобул Махамаджонович Насритдинов –Тошкент давлат аграр университети
Андижон филиали “Гуманитар фанлар” кафераси доценти
Аннотация. Мақолада муаллиф Фарғона водийси суғорма деҳқончилигида энг
муҳим табиий сув манбаларидан бири бўлиб ҳисобланган Қорадарёнинг сув манбалари,
сувининг таркиби, табиий-географик жиҳатлари, номланиши хусусида турли тарихий,
этнографик географик манбалар асосида ёритиб берган.
Калит сўзлар: Фарғона водийси, суғорма деҳқончилик, Қорадарё, сув манбалари,
гидроним, тарихий атама, тарихий, этнографик, ирригация.
ПРЕИМУЩЕСТВА КОРАДАРЬО В ОРОШАЕМОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ В
ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ
Қобул Махамаджонович Насритдинов - Доцент кафедры гуманитарных наук
Андижанский филиал Ташкентского государственного аграрного университета
Аннотация. Автор статьи на основе разнообразных исторических,
этнографических, географических источников анализирует образование реки Карадарья и
его притоков, физический и химический состав её воды, историческую терминологию реки
играющую важную роль в орошаемом земледелии Ферганской долины.
Ключевые слова: Ферганская долина, орашаемое земледелие, Карадарья, орошение,
водные источники, гидроним, исторический термин, исторический, этнографический,
ирригация.
ADVANTAGES OF KORADARIO IN IRRIGATED AGRICULTURE IN THE
FERGANA VALLEY
Kobul Makhamadjonovich Nasritdinov - Associate Professor of the Department of
Humanities Andijan branch of Tashkent State Agrarian University
Abstract.
The author, on the basis of various historical, ethnographic, and geographical
sources, analyzes the formation of the Kara Darya River and its tributaries, the physical and
chemical composition of its water, and the historical terminology of the river that plays an
important role in irrigated agriculture in the Fergana Valley.
Key words: Fergana valley, cultivated agriculture, Karadarya, irrigation, water sources,
hydronym, historical term, historical, ethnographic, irrigation.
Ўзбекистон Республикаси ҳудудининг бошқа деҳқончилик воҳаларига
нисбатан Фарғона водийси ўтмишда ҳам, ҳозир ҳам анчагина табиий афзалликларга
эга бўлган минтақа бўлиб, унинг майдони 22, 2 минг кв. км. дир. Ўзбекистон
Республикаси таркибига кирган қисми эса, 17 минг кв. км. ни ташкил этади[1;286],
қолган 5,2 минг кв. км ҳудуди Қирғизистон ва Тожикистон республикалари
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таркибига кириб, унинг 27 фоиз ҳудуди адирли ерлардир[2;99]. Фарғона водийси
ғарбдан-шарққа узунига 370 км гача, шимолдан жанубга энига 80 км.дан–120 км.гача
чўзилган. Иқлими мўътадил, оқин сувнинг сероблиги, таркиби жиҳатидан энг яхши
серҳосил тупроқнинг мавжудлиги жуда қадимдан бошлаб водийда суғорма
деҳқончилик хўжалигининг муттасил ривожланишини таъминлаган.
XIX асрнинг иккинчи ярмида Фарғона водийсини илмий ўрганган олим
академик А.Миддендорф: “Фарғона водийсининг қадимги шуҳрати шунга
асосланадики, унинг барча табиий шароити, серунум тупроғи қишлоқ хўжалигига
қулайлик туғдирган. Бу шуҳрат Самарқанднинг фахрли донғи билан қўшилиб
кетган”[3;12]- деб ёзган эди.
Юқоридаги жиҳатларга асосланиб эса, кўп олимлар ўз асарларида водийни
“Бахтли Фарғона”[4;471], “Туркистон инжуси”[5;161] номлари билан ҳам қайд
этганлар.
Дарҳақиқат, Фарғона водийсини ўраб турувчи Қурама, Чотқол, Фарғона,
Олой тоғ тизмаларидан олти юздан ортиқ катта-кичик дарёлар, сойлар бошланиб,
ўз сувлари орқали кўп миқдорда оқизинди жинсларни водийга олиб келиб, тупроқ
унумдорлигини оширадилар[5;162].
Кези келганида шуни таъкидлаш лозимки, водийнинг сув манбалари ва сув
баланси ҳилма-ҳилдир. Ушбу сув манбалари асосан тоғлардаги музлик ва мавсумий
қорларнинг эриши ҳисобига тўйинадиган дарёлардир. Бунда музликлар ҳиссаси
жуда оз миқдорни ташкил қилади. Майда тоғ сойларининг тўйинишида эса ёмғир
ва сел сувлари муҳим ўрин эгаллайди.
Гидрогеолог олим В.Л.Шульцнинг классификациясига кўра, Фарғона водийси
дарёларининг сувга тўйиниши хусусиятига кўра тўртта типга яъни музлик-қор
сувларидан тўйинадиган дарёлар, қор-музлик сувларидан тўйинадиган дарёлар, қор
сувларидан тўйинадиган дарёлар, Қор-ёмғир сувларидан тўйинадиган дарёлар
бўлиш мумкин[6; 26-27]. Қорадарё ва унинг ирмоқларидан Қуршоб, Қорағулжа, Тар
ушбу классификациянинг иккинчи типига киради. Уларнинг асосий сув ҳавзалари
унча баланд бўлмаган 2500-4000 метр тоғ қисмлари бўлиб, ушбу дарёларнинг сувга
тўйиниш даври асосан май, июнь ойларига тўғри келиб, Фарғона тоғ тизмасининг
ғарби-жанубий ён бағирларидан сув тўплайдилар[7; 528-531].
Қорадарё Фарғона водийсининг йирик табиий суғориш манбаларидан бири
Сирдарёнинг чап тармоғидир. Водий суғорма деҳқончилигида Қорадарё жуда катта
аҳамиятга эга бўлган сув манбаидир. Зотан, Фарғона водийсининг энг йирик
суғориш иншоотлари Шаҳрихонсой, Андижонсой, Улуғнахр, Мусулмонқул,
Жанубий Фарғона каналлари Қорадарёдан сув оладилар. Водийнинг йирик сув
омборларидан Андижон сув омбори ҳам Қорадарё ўзанида бунёд этилганди.
Қорадарё Ясси, Тар, Қорағулжа ва Қуршоб каби асосий ирмоқлардан ташкил
топади. Қорағулжа Учсаид номли кичкина музликдан бошланиб суви унча кўп эмас.
Тар дарёси Фарғона тизмаси билан Олойнинг бир-бирига туташган жойидан
бошланиб, кўпроқ қорликлардан озиқланади. Ясси эса Қорадарёнинг йирик
ирмоқларидан ҳисобланиб, Фарғона тизмасининг ғарбидан бошланади. Унга йўлда
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Сиртош, Читти, Қумбел каби шохобчалар қўшилади. Қўршоб дарёси Олойнинг
шимоли-шарқий ён бағридан бошланиб, асосан, кўп йиллик қорлар ва қисман
музликлардан сув олади.
Қорадарё ҳавзасининг сув тўпловчи майдони 28600 кв. км.га яқиндир[6;172].
Қорадарё ирмоқларининг барчаси Кампирровот дарасига етмасдан бир-бирига
қўшилади ва тоғ оралиғидан кенг водийга чиқади. Шаҳрихонсой ва Андижонсой
каби суғориш тармоқларининг бош иншоотлари шу ерда қурилган. Водий бўйлаб
дарё ғарбга томон то Мингбулоқда Норинга қўшилгунча бутун масофада эгри-бугри
бўлиб оқади, кўп жойларда икки юз метрдан етти километргача кенг адоқлар ҳосил
қилади. Қорадарёнинг узунлиги 139 километрдир. Сунъий суғоришда муҳим рол
ўйнайдиган ушбу Қорадарёнинг энг характерли табиий хусусияти қуйидагилардан
иборат. Биринчидан, Қорадарё ва унинг тармоқлари сувга бой. Унинг Кампирровот
районидаги ўртача сув миқдори 114 м. сонияни ташкил қилади. Бу Фарғона
водийсининг жанубий қисмидаги Сўх, Исфара, Шоҳимардон ва Исфайрам
дарёларининг бирга қўшиб олингандаги миқдоридан ҳам кўпдир (уларнинг
ҳаммаси биргаликдаги олинган сувининг миқдори 90 м/с га тенг). Иккинчидан,
Қорадарё сувининг табиий кўпайиши даври ҳам, асосан, қишлоқ хўжалиги
экинларининг кўпроқ сув билан таъминлаш даврига мос келади. Кам сувли
дарёларга қарама-қарши ўлароқ, Қорадарёнинг оқими муттасилдир. Бу ҳолат
Қорадарё ирмоқларининг ҳарактерига боғлиқдир. Масалан, Ясси ирмоғида кўп сув
апрель ойи охирларида бўлади. Қуршобда эса май ойининг биринчи ярмида, Тарда
июнь бошида, Қорағулжада июннинг охирларида сув кўп бўлади [8;148]. Бундай
табиий ҳолат дарёда сувнинг нисбатан муттасил бўлишини таъминлайди. Кейинги
ойларда сув бир оз камаяди, лекин бу суғоришда муҳтожлик туғдирмайди, чунки
баланд тоғлардан кўп йиллик қор ва оз бўлса ҳам музликлар ёзнинг иссиқ ойларида
фаол эрий бошлайди. Шунинг учун ҳам дарёнинг сув оқими унчалик ўзгармайди.
Учинчидан, Қорадарёнинг ўзани Амударё ва Сирдарёникидан фарқли ўлароқ,
водийнинг текислик қисмига қараганда баланддир. Қорадарё сувининг суғоришга
олиш бошланадиган жой Кампирровотдан бошлаб, бу дарёдан чиқарилган энг
охирги ариқ Сиза ариғи бошигача дарё деярли ерни юзасида оқади. Бу ҳолат
суғориш учун ариқ чиқаришга қулай. Шунинг учун ҳам Фарғона водийсидаги
Шаҳрихонсой, Андижонсой, Улуғнахр, Насриддинбек, Мусулмонқул ариғи, Катта
Фарғона каналларининг Қорадарёга қурилиши унинг юқоридаги табиий ҳолатлари
жиҳатидан ҳар томонлама мақсадга мувофиқ эканлигининг гувоҳидир.
Тўртинчидан, Қорадарё сувининг кимёвий таркиби ҳам анчагина мўътадилдир.
Сирдарё, айниқса Қорадарё суви калий ва кальций тузларига бой[9;7]. Қорадарёнинг
йилига ўртача 6320 тонна турли оғирликдаги жинсларни оқизиб келиши, сувининг
ўртача лойқалиги 1,64 кг м3 ни ташкил этиши дарёнинг сув таркиби мураккаб
тузилишига эга эканлигидан далолат беради.
Қорадарё сувида тузлардан ташқари экин учун фойдали минераллар ҳам
мавжуд. Шаҳрихонсой тўғони бошида, яъни Қорадарёнинг Кампировот участкасида
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сувдаги минералларнинг миқдори 1 литрда 200-300 мг га тўғри келади. Сув
таркибида азот ва фосфор кўп учрайди[10;8].
Она ватанимизнинг кўп минг йиллик тарихида илмий жиҳатдан
ўрганилишида муҳим аҳамият касб этувчи соҳа ва йўналишлардан бири бу
географик жой номлари яъни топонимларни келиб чиқиши ва тарихини
ўрганишдир. Ҳар бир топоним қандайдир маънони англатади. Шу маънода
республикамиз вилоятларида жумладан Фарғона водийси ижтимоий-иқтисодий
хаётида муҳим ахамият касб этувчи Қорадарё атамаси хусусида қуйидаги фикр
мулохазаларни зикр этиш жоиздир.
Топономист, географ, тилшунос олим, профессор С. Қораевнинг ёзишича,
табиий ёки инсон томонидан яратилган ҳар қандай сув объектлари-океанлар,
денгизлар дарёлар, сойлар, жилғалар, сув омборлари, қудуқларнинг номлари
гидронимлар сирасига киритилиб (юнонча hidro-сув, onim-ном, исм) топонимнинг
бир туридир[11;212]. Шу маънода қадимдан зироатчилик билан шуғилланиб келган
водийнинг миришкор халқи дарёни “Қорадарё” деб номлашлари ҳам бежиз эмас.
Бизга тарихий ёзма манбалардан маълумки, туркий халқлар ижтимоий хаётида
“қора” тарихий атамаси кенг маънода қўлланилган. Бу атама билан Марказий
Осиёда Х аср охирларида ташкил топган Қорахонийлар номи билан давлатчилик
тарихимизга кирган давлатнинг номланганлигини ҳам мисол тариқасида келтириш
мумкин. Тарихчи олим, академик А.Р. Мухаммаджоновнинг қайд этишича,
қадимдан туркий халқларда “буюклик”, “улуғлик” сўзлари “қора” сўзи билан
сифатлангани боис “қорахон” атамаси “улуғхон” деган маънони англатади[12;119].
Қадимдан, туркий халқлар суғорма деҳқончилигида тоғ дарёларини ва булоқлардан
сизиб чиқувчи “зилол” “юмшоқ”, сувларни “қорасув” деб номланиб келинган.
Демак, халқимиз томонидан қадимдан сифатланиб келинган “қора” атамасини
Қорадарёга нисбатан қўллаб шарҳланса дарё атамасининг луғовий маъноси
“улуғдарё”, “азимдарё” “зилол дарё”деган маъноларни англатади.
Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки, Фарғона водийси суғорма
деҳқончилигида табиат инъоми бўлган Қорадарё ўзининг табиий-геогрфик
жойлашуви
натижасида юзага келган
қулайлик ва афзалликлари водийда
қадимдан суғорма деҳқончиликнинг шаклланишида муҳим омил бўлиши билан
бирга водийда яшовчи зироатчилик билан шуғулланган халқларнинг ўзига хос
тамаддунини юзага келишида ҳамда шунинг баробарида эса кўп минг йиллик
тарихини шаклланишидаги аҳамияти беқиёсдир.
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